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3
Central European Free Trade Agreement
4
Information Technology
2

3

Metodologjia
Gjatë këtij punimi janë bërë përpjekje të jepen detaje rreth zhvillimit të tregtisë
ndërkombëtare prej ditëvë kur ka filluar të zbatohet në ekonomi e deri te mënyrat se si
bëhet tregti sot në nivel ndërkombëtar.
Si burim parësor për të treguar menyrën e tregtisë ndërkombëtare në fillimet e saj
është përdorur libri “Pasuria e Kombeve” e Adam Smith.
Si burim dytësor që do ta kishin forcuar këtë temë, janë fokusimet kryesisht në
formatin online, nëpërmjet webfaqeve të universiteteve ndërkombëtare, publikime
akademike të cilat janë botuar nga ekspertë të njohur të tregtisë ndërkombëtare,
gjithashtu edhe publikime nga institucione të ndryshme botërore të cilat kanë të bëjnë
me tregtinë ndërkombëtare.
Përfundimi apo konkluzionet tona janë fokusuar në bazë të gjetjeve të bëra gjatë
hartimit të tezës dhe burimeve të cilave i jemi referuar në bazë të sistemit të referimit
të Harvardit, mënyrë kjo e rregulluar sipas normave ndërkombëtare dhe Universitetit
për Biznes dhe Teknologji mbi referencimin e të gjeturave dhe shmangies së
plagjiaturës.
Literatura e përdorur ka qenë kryesisht në gjuhën angleze në mungesë të literaturës në
gjuhën shqipe.
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Abstrakt
Ky punim diplome paraqet teoritë më bashkëkohore të tregtisë ndërkombëtare që njeh
bota sot, që nga koha kur tregtoheshin mallrat, e deri më sot ku teknologjia përpos se
ka ndihmuar shumë mallrat në tregtimin e tyre, gjithashtu ka ndihmuar edhe në
tregtimin e shërbimeve si degë shumë e rëndësishme e tregtisë ndërkombëtare e që
gjithashtu është shëndrruar edhe si vetë tregti në vete duke shfrytëzuar krijimtarinë e
njerëzve dhe ka ndikuar që njerëzit nëpërmjet nevojave të tyre ta shëndrrojnë
teknologjinë si tregti e gati të secilit qytetar të botës moderne.
Njëra nga temat që do të shqyrtohet në këtë punim pa dyshim se do të jetë ajo e
pengesave tarifore dhe jo tarifore që hasen në tregtinë ndërkombëtare, ani pse janë
krijuar organizata të ndryshme që rregullojnë tregtinë e lirë midis shteteve. Këtu do të
shohim se si teoritë e tregtisë bashkëkohore po ndikojnë në eliminimin e tyre dhe po i
shfrytëzohen si pjesë e GDP-së për kokë banori, duke ndikuar në mirëqenien e
qytetarëve. Në shembujt e pengesave tarifore dhe jo tarifore do të ndalemi në
zhvillimet dhe pengesat që hasim ne sot si shtet, por edhe mundësitë të cilat i kemi për
të përdorur këto teori bashkëkohore.
Si të gjetura kryesore ishin se edhe pse janë krijuar organizata si CEFTA që rregullon
marrëveshjen për tregti të lirë prapë ekzistojnë problemet me tarifat doganore të
vendosura nga shtetet anëtare.
Shërbimet si teori më bashkëkohore janë ato që po ndikojnë si në GDP-në nominale
ashtu edhe në atë për kokë banori, ku teknologjia si pjesë e saj ka pasur zhvillim të
mirë dhe ka ndikuar që njerëzit me telefonat apo kompjuterët e tyre ti tregtojnë
shërbimet e tyre, gjithmonë duke u fokusuar në nevojat, si të kompanive ashtu edhe të
njerëzve.
5

Hyrje
Bota sot sikur shumë herë tjera po përballet me problemet e zakonshme e që janë
kriza globale, varfëria, problemet e brendshme politike, mirëpo në të gjitha këto
probleme ekzistojnë edhe shumë probleme tjera me të cilat përballen qeveritë e
ndryshme dhe si të prekurit kryesor nga këto probleme janë shoqëritë e shteteve të
ndryshme. Në kohërat e hershme para zhvillimit industrial gjithmonë kanë ekzistuar
bashkëpunimet midis shteteve sidomos ato në aspektin ekonomik, ku këto
bashkëpunime janë realizuar për hir të interesave të brendshme të shteteve në të cilat
përfitonin edhe shoqëritë ku atëherë kishte dallime të mëdha midis shtresave. Edhe
pse nuk ka ekzistuar para shumë kohësh një shtet i fuqishëm si Shtetet e Bashkuara,
bashkëpunimet midis shteteve evropiane gjithmonë kanë ekzistuar, tregtia dhe
shkëmbimi i mallrave gjithmonë kanë qenë të pranishme, kjo dëshmohet edhe për
faktin që për të kërkuar rrugë të reja për tregti është zbuluar kontinenti i Amerikës5.
.Kur një komb obligon veten nga traktati, ose të lejoj hyrjen e mallrave nga një shtet i
huaj të cilat i ndalon nga të tjerët, ose të përjashtoj mallrat e vendit tjetër nga
detyrimet për të cilat i detyron të gjithë të tjerët, vendi, apo të paktën tregtarët dhe
prodhuesit e vendit, ndaj të cilëve tregtia është favorizuar në këtë mënyrë, detyrimisht
duhet të përfitojnë përparësi të mëdha nga traktati. Këta tregtarë dhe prodhues duhet
të gëzojnë një lloj monopoli në shtet i cili është aq tolerues për ta. Që vendi të bëhet
një treg, me gjëra më gjithëpërfshirëse për ata dhe me shumë avantazhe për mallrat
apo të mirat e tyre: më gjithëpërfshirës, sepse të mirat e kombeve tjera të qenit të
përjashtuar, ose i nënshtrohen detyrimeve të rënda, ata marrin lirim më të madh, pra
mallra më të lira, më shumë avantazhe sepse tregtarët e vendit të favorizuar duke
5

Eye Witness To History.Vers. online. http://www.eyewitnesstohistory.com/columbus.htm (dt. 08 26,
2013)
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gëzuar një lloj monopoli atje shpesh do të shesin mallrat e tyre për një çmim më të
mirë6.
Në ditët e sotme po vijnë gjithmonë e më shumë ide rreth tregtisë së mallrave apo
shërbimeve gjithmonë duke eksportuar apo importuar për interesa shtetërore por edhe
ato të popullatës, mirëpo prapë nuk po zbatohet plotësisht ekonomia e lirë apo heqja e
monopoleve të cilat do të ndikonin në çmimin për konsum. Sot shtetet përdorin masa
tarifore në mënyrë që t’i mbrojnë produktet e tyre vendore, kjo ndodhë duke vendosur
embargo apo tarifa mbi të cilat ai produkt do të hyjë në atë treg, dhe kështu shtetet
lejojnë monopole brenda atij tregu por që viktimat janë gjithmonë konsumatorët ata të
cilët e konsumojnë atë produkt apo që e blejnë me një çmim jo-real dhe më të
shtrenjtë.
Sot nuk tregtohen vetëm mallrat, sot ndikim të madh në GDP kanë edhe shërbimet të
cilat po bëhen gjithmonë e më të tregtuara. Inovacioni në teknologji dhe procesin
biznesor, ka ndryshuar natyrën e kufirit të prodhimit të aktiviteteve të shërbimit. Kjo
ka quar në një rritje të shpejtë të eksportit të shërbimeve. Në dekadën e fundit
shërbimet kanë rritur GDP-në duke llogaritur për 70% të GDP-së globale, dhe
eksportet janë trefishuar gjatë viteve 1997-2007.7
Në kohërat bashkëkohore ekonomitë botërore po bashkohen dhe bashkëpunimet
midis shteteve edhe pse politikat e tyre janë të ndryshme për shkak të udhëheqjes së
taborëve politike dhe ideologjive të tyre qoftë të majta apo të djathta, diku udhëheqin
konservatorët diku liberalët, demokratët e pikëpamjet tjera politike, megjithatë të
gjitha bashkohen në një synim e ai është globalizimi apo për të qenë më specifik
6

Smith, Adam. The Welth of Nations, faqe 749.

7

Saurabh Mishra, Susanna Lundstrom Gable, Rahul Anand. 2012.
http://www.voxeu.org/article/service-export-sophistication-and-economic-growth#fn1
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bashkëpunimet me ekonomitë e mëdha botërore. Krizat e mundshme ekononomike
globale, varfëria, dhe problemet tjera të shoqërive botërore, kanë qenë shkaktarë të
formimit të grupeve të ndryshme me interesa të përbashkëta ekonomike si p.sh. G8.
Në G8 jo të gjitha shtetet botërore e kanë nderin që të jenë anëtare, për atë është
quajtur G8 se përbëhet nga 8 shtete të botës. Që nga viti 1975 krerët e shteteve ose
qeverive të demokracive të mëdha industriale janë takuar çdo vit për t’u marrë me
çështje të mëdha ekonomike dhe politike me të cilat përballen shoqëritë e tyre të
brendshme dhe bashkësia ndërkombëtare si një tërësi. Gjashtë vendet në samitin e
parë, të mbajtur në Rambuje, Francë, në Nëntor 1975 ishin Franca, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Japonia dhe Italia (nganjëherë referohet si G6).
Atyre iu bashkua edhe Kanadaja në Samitin e vitit 1976, në San Juan në Porto Rico,
dhe nga Komiteti Evropian në Samitin e Londrës së vitit 1977.8
Megjithatë të gjitha këto mbi tregtinë, eksportet, importet mënyrat se si realizohet
tregtia ndërkombëtare sot do të paraqiten mëposhtë të ndarë në seksione dhe
nënseksione, ku në përgjithësi do të flitet për teoritë bashkëkohore të cilat realizohen
në tregtinë ndërkombëtare, gjithashtu do të përfshihen edhe shembuj të teorisë klasike
të cilat aplikohen edhe në teoritë tregtisë bashkëkohore.
Në Seksionin 1 do të paraqitet tregtia ndërkombëtare dhe pengesat në të cilat has ajo,
ku përfshihen barrierat tarifore dhe jo tarifore të vendosura nga vendet e qeverive të
ndryshme si pasojë e mbrojtjes së produkteve vendore, gjithashtu do të paraqitet edhe
mënyra e tregtimit në organizatat për tregti të lirë dhe se a është e barabartë tregtia
midis vendeve të organizatës, si dhe respektimi i marrëveshjeve të arritura si pjesë e
atyre organizatave.

8

utoronto. Version online. http://www.g7.utoronto.ca/what_is_g8.html
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Seksioni 2 kryesisht është i përqendruar në eksportin dhee importine shteteve më të
fuqishme botërore, cili shtet eksporton më së shumti e cili më së paku, cili shtet është
importuesi më i madh botëror e cili është më i vogël. Në eksportet dhe importet e
shteteve do të shihet edhe tregtia e atyre shteteve të cilat janë të pasura me pasuri
natyrore dhe ndikimi i atyre pasurive në bilancin e tregtisë ndërkombëtare të atyre
shteteve. Roli i tregtisë ndërkombëtare në GDP-në e shteteve në zhvillim, shteteve të
zhvilluara dhe në përgjithësi në GDP-në globale, gjithashtu do të jetë si nënseksion i
seksionit 2.
Seksioni 3 do të jetë si seksioni i fundit dhe me përmbajtje më të gjerë, duke përfshirë
teoritë bashkëkohore të tregtisë ndërkombëtare ku do të shihet eksporti i shërbimeve
ku do të përfshihen eksporti i shërbimeve të transportit, pastaj eksporti i shërbimeve
të

udhëtimit,

komunikacionit,

ndërtimit,

sigurim,

financa,

kompjuter

dhe

informaciondhe do të shihet se cilat shërbime janë më të tregtuara e cilat më pak të
tregtuara, të cilat do të jenë të paraqitura në seksionin 3.1 përaktësisht në nënseksionin
3.2. Nënseksioni 3.3 do të jep detaje mbi tregtinë e teknologjisë informative si teori
më bashkëkohore e tregtisë ndërkombëtare dhe mënyra se si tregtohen këto shërbime
dhe se si edhe njerëzit me ide kreative mund të përfitojnë nga tregtia me këto
shërbime. Nën seksioni 3.3 do të ketë edhe dy nënseksione të veçanta 3.3.1 dhe 3.3.2
ku do të shpjegohet në detaje se si tregtohen këto shërbime, si mund të përdoret
kompjuteri apo telefoni i mençur në tregtimin e këtyre shërbimeve si dhe ndikimi i saj
në mirëqenien sociale.
Në fund to të dalim në përfundim me disa konkluzione apo përmbledhje të realizuara
gjatë këtij hulumtimi të cilat do të jenë të fokusuara kryesisht në teoritë bashkëkohore
të tregtisë ndërkombëtare.

9

Si u shpjegua në metodologjinë hulumtuese janë përdorur disa burime të cilat do t’i
mbështesin hipotezat e ngritura në këtë hulumtim si dhe të gjeturat do të jenë të
referencuara sipas stilit të referencimit të Harvardit ku këto referenca do të jenë të
paraqitura në fund të kësaj teze, e gjitha kjo realizohet duke respektuar të drejtën e
mendimit kritik të autorëve të ndryshëm, gjithashtu edhe institucioneve me renome
ndërkombëtare dhe hulumtimeve të realizuara nga ato.
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Seksioni 1
1.1 Tregtia ndërkombëtare dhe pengesat e saj
Tregtia ndërkombëtare si term nënkupton shkëmbimin e mallrave apo shërbimeve
përtej kufirit ndërkombëtar. Ky lloj i tregtisë lejon një konkurrencë të madhe dhe një
çmim më konkurrent në treg. Si rezultat i konkurrencës produktet janë më të
përballueshme për konsumatorin. Shkëmbimi i mallrave gjithashtu edhe efektet
ekonomike, i bëjnë mallrat dhe shërbimet më të arritshme të cilat përndryshe mundë
të mos jenë në dispozicion për konsumatorët globalisht9.
Por tregtia ndërkombëtare edhe në tregtinë bashkëkohore përballet me pengesat të
cilat i bëjnë shtetet për interesat e tyre, ku shembull konkret mund të merren pengesat
në të cilat hasin produktet kosovare gjatë eksportimit të tyre apo produktet
ndërkombëtare në Kosovë. Më poshtë do të paraqiten disa shembuj të tregtisë
ndërkombëtare vetëm nga Kosova, të cilat tregojnë se tregtia ndërkombëtare nuk
nënkupton një afrim të përafërt të bilancit tregtar ku ndodh që importi të jetë më i
madh se eksporti apo anasjelltas.

9

Busninessdictonary. International
trade.http://www.businessdictionary.com/definition/international-trade.html
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Figura 1. Totali i eksportit dhe importit për qershor 2011-2013
Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Tregtia e jashtme e Kosovës, Publikimet,
Qershor 2013.
o Figura 1 paraqet totalin e eksportit dhe importit përgjatë periudhave Qershor
2011-2013 ku shihet një rritje e importit (me ngjyrë të gjelbër), kurse një
bilanc gati se identik gjatë këtyre periudhave. Pra kjo figurë tregon qartë se në
tregtinë bashkëkohore bilanci nuk është i njejtë dhe se një shtet mundë të
eksportoj më shumë apo më pak krejt kjo varet nga të mirat apo shërbimet që
ai shtet i tregton.
o Nga Qershor i vitit 2011 vërehet se importet kanë shënuar ngritje të vogla,
kurse eksportet kanë pasur trend të njejtë duke mbetur të pa lëvizshëm deri në
vitin 2013.
Por pse ekziston kjo dukuri? Tarifat doganore dhe pengesat tjera që i vendosin në
këtë rast Kosovës bën që të jetë ky bilanc i madh tregtar.
Në tre vitet e fundit mosmarrëveshjet mes Shqipërisë dhe Kosovës kanë qenë të
shumta sa u takon marrëdhënieve tregtare dhe rasti i fundit konfirmon krizën e
12

bashkëpunimit mes dy shteteve. Edhe pse pak muaj më parë u zhvillua një takim i
nivelit teknik, të iniciuar nga ambasada e Kosovës në Tiranës, ku merrnin pjesë
autoritetet më të larta doganore, sërish konstatohet se për “1001” arsye gjërat nuk po
ecin me frymën e duhur.
Kësaj here shkak është bërë vendimi i qeverisë së Prishtinës për të ndryshuar
destinacionin e mallit për zhdoganim, duke u shkaktuar kosto kompanive eksportuese
shqiptare. (Kola 2013)
Në këtë mosmarrëveshje tregtare midis Kosovës edhe Shqipërisë përfiton një shtet
tjetër si është Serbia me të cilat raportet politike janë armiqësore. Nga kjo mund të
dalim se tregtia bashkëkohore nuk është politikë, emocion, apo të zgjidhet me kë të
tregtohet.
Megjithatë kjo dukuri nuk ndodh vetëm në Kosovë, por edhe në shtete me ekonomi
më të zhvilluar, si në shtetet e BE-së apo NAFTA , CEFTA, apo organizata tjera të
cilat si qëllim kanë tregtinë e lirë midis vete dhe heqjen e barrierave tregtare midis
shteteve.
Më poshtë do të paraqitet një tabelë e eksportimit të mallrave dhe shërbimeve në
CEFTA, organizatë në të cilën bën pjesë edhe Kosova, tabelë e cila vërteton se në
organizatat ku tregtia e lirë është synim kryesor, prapë nuk ekziston një balanc midis
eksporteve dhe importeve, si të mallërave ashtu edhe shërbimeve.
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Figura 2. Eksporti i mallërave dhe shërbimeve në CEFTA
Burimi: Autoritetet nacionale të Bankës Botërore dhe FMN-së.
o Në figurë janë paraqitur shtetet e CEFTA-së që janë të renditura sipas rendit
alfabetik duke filluar nga Shqipëria e para majtas, pastaj Bosnja dhe
Hercegovina, Kroacia, Kosova, IRFJ Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia.
o Në shtyllën vertikale është e paraqitur mesatarja e eksportit të mallrave dhe
shërbimeve e llogaritur në shumën milion, dhe monedhës euro, kurse në
shtylla janë të paraqitura mallrat dhe shërbimet, ku të mirat apo mallrat janë
me ngjyrë të ndezur, kurse shërbimet me ngjyrë të mbyllur.
o Megjithatë pas 1 Korrikut të vitit 2013 Kroacia bën pjesë në BE dhe nuk
konsiderohet si pjesë e CEFTA-së, por raporti është realizuar gjatë kohës kur
Kroacia ishte pjesë e CEFTA-së, kështu që Serbia kryeson me eksportin e
mallrave dhe shërbimeve.
o Kosova gjendet në vendin e fundit në raport me shtetet e tjera që eksportojnë
mallra dhe shërbime, ku shihet që shërbimet janë më të avancuara në eksport
se sa mallrat.
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Seksioni 2
2.1 Tregtia botërore, eksporti dhe importi global
Tregtia ndërkombëtare sot sikur është bërë një garë globale dhe shumë fitimprurëse,
megjithatë kjo tregti realizohet duke i eksportuar dhe importuar shtetet njëra tjetrës.
Në figurën e mëposhtme do të paraqiten eksportuesit dhe importuesit më të mëdhenj
global.

Figura 3. Eksportuesit dhe importuesit më të mëdhenj global
o

Figura e paraqitur tregon eksportuesit dhe importuesit më të mëdhenj botëror,
gjë e cila dëshmon edhe se cili shtet tregton më së shumti, ku me ngjyrë të
kaltër të mbyllur paraqiten eksportet, kurse importet paraqiten me ngjyrë të
gjelbër të hapur;
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o

Shtetet e Bashkuara janë importuesit më të mëdhenj botëror, mirëpo eksportet
janë më të vogla nëse krahasohen me eksportet e Kinës, megjithatë eksportet
të ngjashme me ato të Shteteve të Bashkuara ka edhe Gjermania;

o

Shtetet e Bashkuara kanë bilanc negativ duke importuar më shumë se
eksportuar, mirëpo bilanc gati të përafërt ka Gjermania, një dallim i vogël
midis eksportit dhe importit që tregon se tregton më mirë se Shtetet e
Bashkuara;

o

Kina shihet si eksportuesi më i madh, sigurisht kjo për shkak të monedhës që
ky shtet e mban të ulët, gjithashtu edhe si shteti me popullatën më të madhe në
botë si burim kryesor ka resurset njerëzore të cilat si fuqi punëtore janë më të
lirë në krahasim me fuqinë punëtore në Shtetet e Bashkuara apo Gjermani,
mirëpo edhe importi i Kinës është aq i madh sa që renditet menjëherë pas
Shteteve të Bashkuara që tregon se Kina është një shtet me tregti shumë të
mirë dhe me bilancin më pozitiv në botë;

o

Nga figura më lartë shihet që shtetet që posedojnë pasuri natyrore, Arabia
Saudite si shtet me pasuri natyrore të naftës që renditet si importuesi më i
vogël, dhe Federata Ruse si shtet me pasuri natyrore të gazit shumë më shumë
eksportojnë se sa importojnë, dhe bilanci është shumë më i dalluar në
krahasim me shtetet e tjera. Pra kjo dukuri tregon se këto shtete bëjnë tregti
edhe me pasuritë e tyre natyrore dhe falë tyre renditen në shtetet më të
fuqishme në botë.

Nga kjo figurë del se tregtia midis shteteve më të fuqishme bëhet në shumë mënyra
dhe shtetet shfrytëzojnë resurset e tyre që të jenë në trend me shtetet tregtuese më të
mëdha në botë dhe këtë mundë ta bëjnë edhe nëse nuk janë së bashku me shtete të
tjera në organizata për tregtinë e lirë.
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2.2

Tregtia dhe roli i saj në GDP

Që të evitohen më shumë fjalë dhe teori mbi rolin që tregtia luan në GDP më poshtë
është paraqitur në mënyrë grafike trendii ndikimit të tregtisë në GDP, mënyrë kjo e
llogaritur në bazë të përqindjes së ndikimit gjatë viteve 2003-2012, llogaritje të
realizuara nga ekspertë të Bankës Botërore.

Figura 4. Trendi i ndikimit të tregtisë në GDP
Burimi: Banka Botërore, importi i mallrave dhe shërbimeve (% e GDP-së)

o Sipas grafikut të paraqitur nga BB në vitin 2003, përqindja e ndikimit të
importit dhe eksportit te mallrat, pra tregtisë së realizuar ndikimi në GDP-në
globale ka qenë 25.0%, në vitin 2004 është ngritur nga 25.0% në afro 26.2%,
gjatë vitit 2005, përqindja e ndikimit në GDP ka qenë afro 27.7%, në vitin
2006 afro 29.0%, në vitin 2007 një ngritje shumë e vogël afro 29.5%, në vitin
2008 deri në afro 32.5%, në vitin 2009 pësoi rënie shumë të madhe gati se në
pikën ku ishte në vitin 2003, nga 32.5% ra në afro 26.0%, në vitin 2009 trendi
i ndikimit prapë u ngrit në afro 29%, për të vazhduar ngritje në vitin 2011 që
ishte 30.50%.
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o Si shihet në grafikun e paraqitur, kriza globale ndikoi shumë në ndikimin e
tregtisë në GDP ku shihet qartë rënia e madhe që ndodhi gjatë vitit 2009,
mirëpo si paraqitet tregtia vazhdoi trendin pozitiv në vitin 2010 dhe 2011,
mirëpo nuk e ka arritur pikën që ishte në vitin 2008 dhe fatkeqësisht nuk ka
ende të dhëna për vitin 2012 nga Banka Botërore.
Pra sa i përket ndikimit në GDP shihet qartë se përpos kompanive të cilat operojnë
në nivel nacional edhe kompanitë që bëjnë tregti të jashtme po ndikojnë mjaft
mirë në GDP sigurisht këtu hyjnë edhe të ardhurat nga Doganat, ku përfshihen
tarifat doganore dhe barrierat tregtare të vendosura nga shtetet.
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Seksioni 3
3.1 Shërbimet si teori të tregtisë bashkëkohore

Padyshim sot tregtia ndërkombëtare po bëhet më bashkëkohore dhe përpos tregtimit
të mallrave, sot po tregtohen edhe shërbimet. Sa më shumë që po zhvillohet
teknologjia bashkëkohore, shërbimet po janë gjithnjë e më të eksportuara.
Mirëpo të njihemi më saktësisht se për çfarë shërbimesh bëhet fjalë. Do të jenë të
paraqitura disa definicione të thëna nga ekspertë dhe ekonomistë mbi shërbimet dhe
rolin e tyre.
“Që nga Adam Smithi, David Ricardo, ekonomistët kanë shpjeguar fitimet nga
standardet e jetesës që rrjedhin nga tregtia ndërkombëtare. Këto argumente janë po aq
të vlefshme për tregtinë në shërbime si për tregtinë e mallrave”10
Sipas Dietrich Barth (1999) “Shërbimet janë konsideruar si të pa dukshme, të pa
ruajtura, dhe jo të transportuara. Mallrat në të kundërtën janë fizikisht të prekshme, të
dukshme, të ruajtura, dhe të transportuara dhe nuk kanë nevojë për ndonjë veprim të
drejtpërdrejtë mes prodhuesit dhe konsumatorit.”

10

Blinder, Alan. Comercialdiplomacy. 2006.
http://www.commercialdiplomacy.org/articles_news/trade_inservices6.htm
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Figura 5: Eksportet e shërbimeve si pjesë e shtimit të vlerës (1980, 2007)
Burimi: World Development Indicators, Banka Botërore, 2010 dhe kalkulimet e
autorëve të raportit : Service Export Sophistication and Economic Growth, (Saurabh
Mishra, Susanna Lundstrom and Rahul Anand, 2011)
o Me vija të ndërprera të gjelbërta tregohet eksportimi i shërbimeve në të gjithë
botën, me vijë të plotë tregohen eksportet në shtetet e zhvilluara, dhe me vija
të ndërprera të shpeshta tregohet eksportimi i shërbimeve në shtetet në
zhvillim;
o Që nga viti 1980 deri më 2007 shihet një rritje shumë e shpejtë e eksportit të
shërbimeve ku “shpërthimin” më të madh e kanë pasur që nga vitit 1987 për të
shënuar gjithmonë rritje, pasi që gjatë periudhës 1980-1986 patën disa rënie
dhe ngritje që e bënë të jenë në nivel të balancuar dhe të mos ketë ngritje të
mëdha;
o Në figurë vihet re që zhvillim apo eksport të madh shërbimet patën sidomos në
shtetet në zhvillim dhe më pak në ato të zhvilluara e që në nivel botëror e
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mbante lart nivelin e eksportit, megjithatë në vitin 1988 patën një pikë takimi
për të ecur gati se në nivel të barabartë deri në vitin 1990 ku në shtetet e
zhvilluara eksporti i shërbimeve pësoi një rritje shumë të madhe për të pësuar
një rënie në vitin 2002, por që globalisht dhe në shtetet në zhvillim asnjëherë
nuk pësuan rënie, megjithatë vazhduan për të pasur një pikë ekuilibër gjatë
vitit 2006 ku në shtetet e zhvilluara vazhduan të kenë një ngritje më të vogël
në krahasim me ato globalisht dhe në shtetet në zhvillim ku eksporti i
shërbimeve u rrit më shumë.
Nga ajo që pamë në figurë shihej se kur ngritet eksporti i shërbimeve në shtetet në
zhvillim atëherë edhe globalisht eksporti i shërbimeve pëson ngirtje në përgjithësi në
eksportet globale të shërbimeve, ky fakt tregon se eksporti global i shërbimeve si
indikator kryesor ka shtetet që janë në zhvillim, dhe nëse në shtetet në zhvillim bie
eksporti atëherë edhe globalisht eksporti i shërbimeve bie. Nga ajo që e pamë në
figurë dëshmon se edhe shtetet në zhvillim janë duke e aplikuar këtë mënyrë të
eksportit që e bën të jetë më bashkëkohor.
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3.2

Roli i shërbimeve në GDP dhe shërbimet më të tregtuara

Inovacioni në teknologji dhe procesin biznesor, ka ndryshuar natyrën e kufirit të
prodhimit të aktiviteteve të shërbimit. Kjo shpie në një rritje të shpejtë të eksportit të
shërbimeve. Në dekadën e fundit shërbimet kanë rritur GDP-në duke llogaritur për
70% të GDP-së globale, dhe eksportet

janë trefishuar gjatë viteve 1997-2007.

(Saurabh Mishra 2012)
Më tabelën e mëposhtme do të paraqiten eksportet e shërbimeve të ndara sipas
kategorive gjatë viteve 1990-2007 dhe llojet e shërbimeve që janë eksportuar,
gjithashtu edhe sa ka ndikuar në standardin jetësor eksporti i këtyre shërbimeve.

Tabela 1: Eksportiishërbimeve në bazë të kategorive sipas PRODY
o Në tabelën e paraqitur më lart janë dhënë eksportet e shërbimeve të ndara
sipas kategorive. Radhitjet janë bërë në këtë mënyrë: duke filluar nga ana e
majtë fillohet nga eksporti i shërbimeve të transportit, pastaj eksporti i
shërbimeve të udhëtimit, komunikacionit, ndërtimit, sigurim, financa,
kompjuter dhe informacion, e drejta autoriale & tarifa të licencës.
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o Që nga viti 1990 shërbimet e transportit kanë shënuar ngritje nga 7420 sa ishin
në vitin 1990 në vitin 2007 kanë qenë 12751 ku mesatarja del të jetë 10,189,
kurse devijimi standard 1,870, udhëtimi nga 7372 sa ishte në vitin 1990 është
ngritur në vitin 2007 në 9986 që mesatarja del të jetë 8,222 kurse devijimi
standard 846, eksportet e shërbimeve të komunikacionit 7343 sa ishin në vitin
1990 në vitin 2007 u ngritën 7518 duke shënuar një ngritje të vogël që
mesatarja del të jetë 6,862 kurse devijimi standard 1,172, eksporti i
shërbimeve të ndërtimtarisë shënoi rënie nga 13072 në 12593, sigurimet
shënuan ngritje të dukshme nga 6906 në 13721, financat ashtu si ishin në vitin
1990 si shërbimet më të eksportueshme me 20649 vit pas viti shënuan ngitje
për të mbetur në vitin 2007 si shërbimet më të transportuara me 31167 ku
mesatarja del të jetë ku del me mesataren 22,763 dhe me devijimin standard
prej 3,925, shërbimet e kompjuterit dhe informacionit në vitin 1990 eksportin
e tyre e kishin 16416 duke shënuar rritje të vazhdueshme gjatë viteve ku në
vitin 2007 u ngritën në 19129 si kategoria e dytë e shërbimeve më të
transportuara me një mesatare prej 17, 791 dhe me devijim standard prej
2,770, e drejta autoriale & tarifat e licencës në vitin 1990 ishin 1040 kurse në
vitin 2007 u ngritën në 18158 me një mesatare prej 12,912 dhe devijim
standard prej 3,047, shërbimet tjera të bizneseve nga 7456 në 16191 me
mesataren 10,575 dhe devijimin standard 2,784, në fund shërbimet personale,
kulturore dhe shërbimet rekreative nga 18054 pësuan rënie në 16192 me
mesataren 13,550 dhe devijimin standard 2,792.
o Nga kjo tabelë del se shërbimet më të eksportueshme janë shërbimet
financiare, pastaj ato të kompjuterëve dhe informacioneve, kurse më pak të
eksportuara shërbimet e komunikacionit.
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o Gjatë vitit 2005 shihet një ulje e vogël e eksportit të shërbimeve të
kompjuterëve dhe shërbimeve të privilegjeve mbretërore & tarifat e licencës,
dhe një ngritje e eksportit të shërbimeve tjera, kurse në vitin 2007 prapë
eksporti i shërbimeve të kompjuterëve dhe informacionit ka pësuar rënie kësaj
here së bashku me eksportet e shërbimeve të komunikacionit, kurse eksporti i
shërbimeve tjera ka qenë gjithmonë e në rritje të vazhdueshme.
Kjo matje e eksportit të shërbimeve sipas modelit PRODY tregon se cilat
shërbime më së shumti eksportohen dhe cilat po bien. Pra u pa që financat po kanë
eksport të vazhdueshëm dhe po mbesin të transportuara kurse eksporti i
shërbimeve të kompjuterëve edhe pse ka rënie të vazhdueshme, prapë mbetet në
vendin e dytë me eksportin më të lartë pas financave.
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3.3.

Tregtia e shërbimeve të kompjuterëve dhe teknologjisë

Pa dyshim që sot kompjuterët dhe teknologjia informative janë pjesë e tregtisë më
bashkëkohore kjo për arsye se teknologjia informative po mundëson që të tregtosh një
shërbim vetëm nëpërmjet lidhjeve të rrjetit dhe internetit, kjo dukuri përfshinë edhe
individët të cilët nuk posedojnë kompani mirëpo një ide krijuese e tyre mundë të krijoj
një software i cili krijohet edhe duke përdorur vetëm kompjuterin apo edhe telefonin
dhe që do të shfrytëzohej si një nevojë e domosdoshme tek njerëzit.
Teknologjia “moderne” shpesh referohet si kombinimin i kompjuterëve dhe pajisjeve
të

komunikimit ku në dekadat e fundit ka ndryshuar mënyrën e trajtimit të

informacioneve. Këto ndryshime janë duke pasur ndikim substancial në ligjin e
tregtisë ndërkombëtare, veçanërisht në përdorimin e dokumenteve elektronike që e ka
zëvendësuar letrën, saqë quhen të dhënat elektronike zëvendësuese (EDI) . E njëjta
teknologji lejon shërbimet të ofrohen në vende të largëta që më parë do të ishte
kërkuar një prani të konsiderueshme lokale. (Tyree 1992)
Është e zakonshme për të folur në lidhje me ndryshimet dramatike që kanë ndodhur
në rrjetin e komunikimit botëror, dhe nuk ka asnjë dyshim se ndryshimet kanë qenë
mbresëlënëse. Brenda një jete të vetme kemi lëvizur në pajisjet të cilat kërkohen për
të kryer operacionet e njeriut, në teknika të komunikimit efektiv, lidhjet me rrjete
kompjuterike që lejojnë lidhje direkte. Ndryshimet nuk do të kishin qenë të mundura
pa kompjuterët.(Tyree 1992)
Ky shembull i mirë do të jepej edhe për Kosovën e cila së fundmi ka nisur të tregtoj
me shërbimet e IT-së sidomos kur bëhet fjalë te krijimi i aplikacioneve apo lojërave
për rrjete sociale si Facebook, por edhe për telefon të mençur (android dhe iOS).
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Gjatë këtij nënseksioni të shërbimeve do të flitet për tregtinë e shërbimeve të IT-së
duke u tregtuar si kategori në vete, gjithashtu edhe shfrytëzimi i këtij shërbimi për të
tregtuar shërbime të tjera. Pra në këtë nën seksion ekzistojnë edhe dy nënseksioneve
tjera që janë tregtimi i IT-së dhe tregtimi i shërbimeve duke shfrytëzuar IT-në.
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3.3.1

Tregtia e IT-së si shërbim në vete

Së pari të njihemi me tregtinë e IT-së si koncept, pastaj të tregojmë shembuj të
ndryshëm për të treguar rolin e saj.
Nëse sot krijojmë një aplikacion për një telefon të mençur i cili do të ekspozohet për
shitje në dyqanet elektronik të shitjes(app store) për telefon të mençur shembull si
janë iTunes dhe Google Play dhe ky aplikacion do të shihej si shumë i këndshëm apo i
nevojshëm për njerëzit, do të tregtohej globalisht brenda minuti, ore apo ditësh ku do
të bëhej si shërbim i tregtueshëm global të cilin do ta kishin blerë njerëzit e globit.
Çka do ta kishte bërë më interesant apo më të lehtë këtë punë, do ta kishin blerë edhe
popujt e atyre shteteve të cilat konsiderohen armiqësore. (koncept i krijuar nga autori)
E marrim një shembull të një personi që ndryshoi kufirin e komunikimit nëpërmjet një
shërbimi.
Sipërmarrësi nga Izraeli, Yossi Vardi thotë se është një përzierje e gjithë faktorëve
përgjegjës që e kanë kthyer Izraelin në një mrekulli të start-up kompanive. Ai pranon
se i ka intervistuar më shumë se 80% të kompanive me teknologji të lartë në Izrael në
mesin e të cilave edhe kompaninë e parë të shërbimeve të ueb mesazheve ICQ 11. Ajo
shërbimet e saj ja shiti kompanive gjigante të teknologjisë si AOL, Microsoft, Yahoo
and Cisco. “Nëse ju shikoni se si është krijuar, ajo ishte me të vërtetë një start-up12 i
shkëlqyer” thotë z. Vardi që është quajtur edhe “Godfather”13 i Izraelit.

11

ICQ është kompania e parë e programit të kompjuterëve që shkëmben mesazhe online (si rasti I MSN
Messenger) që është blerë më vonë nga kompania America Online në vitin 2010.
12

Start-up kompanitë janë kompanitë që fokusohen vetëm në tregtimin e IT-së
The Godfather ose në shqip Kumbara është një film që bazohet në lidershipin e një personi që quhet
Vito Corleone që e ka filluar kompaninë e tij nga zero, pastaj është bërë lider i gangsterëve në SHBA
gjatë viteve të luftës së dytë botërore dhe e kanë quajtur atë “The Godfather”.
13
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Për vetëm disa dekada, izraelitët kanë zhvilluar start-up modelin për krijimin e
kompanive, teknologjinë e informimit në fushat e tilla si të kompjuterit, luftarake,
shëndetësore e shumë të tjera.
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3.3.2 Shfrytëzimi i IT-së për të tregtuar mallrat dhe shërbimet

Në teknologjinë informative ekzistojnë mënyra të ndryshme të cilat i thyejnë kufijtë
apo barrierat në të cilën është ballafaquar bota gjatë viteve. Nëse një kohë është
dashur të tregtosh pastaj ta ekspozosh produktin, sot është e kundërta e kësaj dukurie,
pasi që pajisjet teknologjike e kanë zhvendosur këtë koncept nga në tregtimekspozim, në ekspozim-tregtim. Sot ekzistojnë webfaqe si e-bay që në shqip
përkthehet si limani elektronik si dhe Amazon një tjetër faqe e ngjashme sikur e-bay
që ka për qëllim tregtinë nëpërmjet internetit. Gjithashtu edhe portale të ndryshme,
apo rrjete sociale nëpërmjet së cilave mund ta ekspozosh produktin pa e tregtuar. Të
njëjtin shembull sot e ndjekin edhe kompani si super markete apo kompani të
ngjashme që produktet e tyre i ekspozojnë online në mënyrë që të jenë sa më afër me
klientët e tyre. Sigurisht kjo dukuri tregon që nuk duhet shpenzuar kosto të rrugës për
ta tregtuar produktin që të ekspozohet dhe ku i dihet se a do të jetë ajo tregti e
suksesshme apo jo, mirëpo sot nëpërmjet këtyre webfaqeve, rrjeteve sociale, e
teknologjive më të reja të IT-së produkti i caktuar i cili është ekspozuar do të
vlerësohet, pastaj ekziston mundësia e tregtimit të atij produkti, e gjitha kjo duke mos
u frikësuar se kostoja e rrugëtimit do të jetë e kotë pasi që produkti ka mundësi të mos
pëlqehet nga klientët.
Nëse e marrim shembull mënyrën e shitjes së produkteve të kozmetikës të kompanisë
“Avon Cosmetics” e shohim se kjo kompani funksionon online dhe i jep mundësi të
gjitha atyre femrave të cilat dëshirojnë të tregtojnë produktet e kompanisë vetëm duke
bërë trajnime online, pra gjithçka ofrohet vetëm nëpërmjet formës online dhe nuk ka
nevojë që njerëzit të kontraktohen direkt nga kompania duke shkuar në Shtetet e
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Bashkuara, por vetëm duke krijuar formën online të shitjes14. Pra ai që dëshiron të
tregtoj produkte të kësaj kompanie mund t’a bëj këtë në formën online, duke i postuar
produktet në rrjetet sociale, duke hapur webfaqe për shitje, pra gjithçka që po
tregtohet është online vetëm që në këtë rast produkti është i prekshëm.
Një hulumtim i fundit ka treguar se eBay e ka ulur koston e shpenzimeve për 65% me
platformën online duke e krahasuar me atë offline, kështu është matur ndikimi i
distancës ndërmjet shteteve dhe kostoja e tregtisë në eBay.15
Kjo dukuri tregon se tregtia nëpërmjet IT-së ka ndikuar edhe në mirëqenien sociale të
njerëzve, pasi që secili person mundë të arrij të shes produktin apo shërbimin e tij
nëpërmjet një ekspozimi në webfaqe, që tregon se nëpërmjet IT-së mundë të
përfitojnë të gjithë në mënyrë direkte, kurse në përmjet tregtisë së mallrave mundë të
përfitoj vetëm kompania dhe qeveritë, kurse popujt do të mund të përfitonin në
mënyrë indirekte nëpërmjet shërbimeve që i ofrojnë qeveritë.
Pra çdo gjë në këtë treg të teknologjisë informative është online dhe realizohet shumë
më shpejt se në forma të tjera, dhe e mira e gjithë kësaj është që secili mundet të
tregtoj dhe të ofroj atë që e dëshiron dhe më e rëndësishmja të fitoj para nëpërmjet
shërbimeve të teknologjisë informative duke i transportuar ato në të gjithë globin.
Dëshmia më e mirë e suksesit të përdorimit të kësaj mënyre të tregtisë, janë edhe
reklamat e shumta dhe promot që vendosen në rrjetet sociale, shembull ky që tregon
se një kompani mund të paguaj për vendosjen e reklamës së saj online.
14

AvonCosmetic. Avon. Vers. 1.5.
http://www.avoncompany.com/earningsopportunity/whysellavon.html

15

Marcelo Olarreaga, Andreas Lendle, Simon Schropp, Pierre-Louis Vézina. "There goes gravity: How
eBay reduces trade costs." voxeu, 2012.
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Përfundim
Nëse analizojmë ato që u prezentuan gjatë tezës do të shohim se në rradhë të parë
popujt qysh herët kanë parë nevojën e bashkëpunimit në aspektet tregtare duke
anashkaluar problemet e ndryshme qoftë politike apo të llojeve tjera. Bashkëpunimet
mes popujve dhe problemet e ngjashme ekonomike me të cilat janë ballafaquar kanë
çuar në krijimin e organizatave të ndryshme ekonomike me qëllim të përfitimit të
përbashkët. Sidoqoftë si u pa më lart edhe këta mekanizma nuk janë garantues të një
nivelizimi ekonomik për anëtarët e këtyre organizatave.
Popujt kanë shfrytëzuar të gjitha mundësitë e tyre si ato njerëzore poashtu edhe
resurset natyrore për tu pozicionuar në tregun ndërkombëtar dhe pikërisht mundësia e
të bërit tregti në nivelin ndërkombëtar u ka dhënë jetë disa teorive të tregtimit që kanë
pasur ndikim te shtetet që i kanë aplikuar ato.
Në kohët moderne përpos mallrave eksportohen edhe shërbimet të cilat janë bërë si
pjesë e rëndësishme e tregtisë bashkëkohore dhe përpos që po përdoren edhe për
shërbim nacional ato po tregtohen dhe po kanë ndikim të madh në GDP-në për kokë
banori, si dhe në GDP-në nominale duke u shëndrruar si pjesë e pandashme e tregtisë
ndërkombëtare. Shtete të ndryshme janë duke e aplikuar këtë mënyrë të tregtisë si ato
në zhvillim, si ato të zhvilluara, mirëpo është edhe një mësim edhe për ato shtete të
pazhvilluara apo që janë në tranzicion të cilat dëshirojnë të dalin nga kjo gjendje që
nëpërmjet këtyre shërbimeve të ngrisin ekonomitë e tyre dhe të jenë në hap me shtetet
tjera. Kjo mënyrë e tregtisë duhet të shërbej si shembull edhe për Kosovën si shtet në
tranzicion pasi që pamë bilancin e saj shumë negativ, dhe kjo mënyrë e tregtisë duhet
të zhvillohet edhe më shumë e sidomos në kategorinë e teknologjisë informative, pasi
që si u pa edhe në raport janë shërbimet e dyta më të tregtuara në botë.
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Një rëndësi më e veçantë në këtë tezë i është kushtuar tregtisë së shërbimeve të
teknologjisë informative dhe teknologjisë së celularëve e që po cilësohen si pjesë e
teorisë bashkëkohore, më fitimprurëse dhe më gjithëpërfshirëse ku nëpërmjet së
cilave çdo person që ulet para kompjuterit të tij qoftë personal apo qoftë zyrtar, me një
ide kreative mundë të tregtojë për të gjithë globin një shërbim shumë të veçuar,
zbavitës por edhe të nevojshëm në ndonjë lëmi të caktuar. Kjo mënyrë e tregtisë
bashkëkohore po krijon mundësi të mira edhe për ata që përdorin telefonat e mençur
nëpërmjet së cilëve po krijohet mundësia e shitjes së shërbimit të tyre në dyqanet
online.
Jo rastësisht projekti është fokusuar tek teknologjia informative, pasi që rrjetet sociale
si Facebook, Youtube, Twitter, apo AOL, janë krijuar si shërbime nga individ të
ndryshëm dhe sot janë shëndrruar si kompani të mëdha duke bërë tregtinë më
bashkëkohore dhe duke u bërë vendet më të preferuara për reklamimin e produkteve
apo shërbimeve të kompanive të ndryshme dhe nga një ide kreative e një individi, sot
janë shëndrruar në kompani miliardere dhe pasuri të pashtershme.
Me një fjalë teknologjia informative sot ka ndryshuar mënyrën e tregtisë dhe mund të
cilësohet si revolucion i madh i tregtisë bashkëkohore.
Nëse e shikojmë Kosovën nën këtë prizëm do të rekomandoja që Kosova të
shfrytëzojë në rrafshin e tregtisë ndërkombëtare potencialin e fuqisë punëtore në
ofrimin e shërbimeve të cilat tregtohen përmes internetit. Kjo është lehtësisht e
mundur pasi Kosova tashmë ka pasur një depërtim të madh të internetit dhe pothuajse
nuk ka asnjë shtëpi në zonat urbane, në të cilat edhe jeton apo punon shumica e
popullatës, e cila nuk ka çasje në internet. Kjo çasje pa dyshim se i ka njoftuar ata me
mënyrat e tregtimit në internet duke u dhënë njëkohësisht ide që edhe ata të jenë pjesë
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e këtij tregu. Ndërtimi i sa më shumë inkubatorëve të bizneseve të teknologjisë
informative do të duhej të ishte një nga strategjitë për zhvillimin e tregtisë
ndërkombëtare në Kosovë, ku bizneseve të inkubuara do tu ofrohej asistencë nga
ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë me qëllim të realizimit dhe marketimit të
shërbimit.
Poashtu do të ishte e arsyeshme të ekplorohen edhe tregje pune online si është oDesk
(www.odesk.com) ku mund të shiten shërbime të ndryshme dhe jo vetëm të
teknologjisë informative.
Njëkohësisht edhe tregtimi me produktet e tjera jashtë sferës së shërbimeve do të
duhej ta shfrytëzonte infrastrukturën e internetit për të ekspozuar prodhimet e veta
kundrejt një tregu global. Kjo me siguri se do të mundësonte minimalisht vënien e
kontakteve me bizneset në industrinë e njejtë në mbarë globin dhe do të hapte
mundësitë qoftë për shitje të produkteve ashtu edhe për përmirësimin e tyre për ti bërë
më konkuruese.
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